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India: Digitising an unequal world
India is portrayed as being on a technological par with the West, but in
this  blog, Shakuntala Banaji  reveals  the  stark  reality.  In  the  context  of
demonetisation,  she  maps  Indian  children’s  experiences  of  media














urban  areas  have  between  one  and  three  subscriptions,  and  many  mobiles  are  not  internet­
enabled.
To understand how many children’s everyday lives are impacted by the circulation of ideas about
India  as  a  digital  success  story,  and  the  boast  that  mobile  connectivity  is  almost  universal,  I
studied the recent case of India’s demonetisation.
On  8  November  2016,  with  six  hours  warning,  the  Indian  government  announced  it  would  be




Given that untaxed  income is usually held  in gold,  land or offshore accounts, and that  the  lower
middle classes and the poor are mainly paid in and pay using cash, alternative explanations have




children.  To  counter  bad  press,  the  Indian  government  and  its  media  mouthpieces  circulated
another narrative: demonetisation would be a good thing because it would force vast numbers of
Indians, who as yet have no digital access,  to use digital  transactions for basic necessities. The
owners  of  Facebook  and Microsoft  expressed  an  interest  –  Mark  Zuckerberg  praised  Modi  for
forward  thinking  on  digital  matters.  Since  many  don’t  have  debit  cards  –  or  jobs  that  pay
electronically – and banks had  too  few cash machines,  there was more hardship: parents were
driven to the limit watching their children starve; there were suicides.
Experiencing the digital differentially
One of  the aims of Children and media  in  India  is  to position  the  lives of  children  from majority
social classes – the lower middle classes, the poor and very poor across the Global South – at the
centre of discussions about new and emerging media.
Following  fantastic work  on  childhood  in  social  geography  and  social  anthropology  by  scholars
such as Balagopalan, Nieuwenhuys and   Katz,  I mapped  Indian  children’s  experiences  of  tools
and media technologies they use in their daily lives. The stories include tech­savvy Avinesh (aged
15), an ardent supporter of Narendra Modi and  the BJP who spies on his sister’s  romantic  text






Never had a mobile, didi  [big sister]. Not so  interested.  I’ve seen that when they
get  a  mobile  the  boys  stop  working  so  well,  they  don’t  listen,  they  are  always
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Inequalities  from  the  offline world  –  of  globalisation,  caste  and  gender,  religious  prejudice,  and
poverty – are embedded and entrenched online, in technological gadgets and smart devices, but
also  via  hype about  ICT.  These  could,  of  course,  be  used  for  creativity,  positive social  change,
emotional growth,  solidarity and civic communication – as  they sometimes are. Often, however,
parenting for a digital future is also, and perhaps foremost, parenting in a deeply unequal present
and  for an uncertain  future. And digital  technologies are used by  the most powerful  for profit  in
ways that disempower and disenfranchise entire social groups.
What does this mean in practice?
Digitally connected scholars, practitioners and parents must resist the urge to think and write as if the
world (and the children in it) experience digital technologies, tools and platforms in the same way, i.e.,
as ubiquitous, or addictive, or enjoyable.
Equally important, in focusing on the online risks faced by digitally connected children, we must not lose
sight of the significant and life-threatening risks that beset families and children who are expected to,
but who cannot or do not have the means to, eat every day, let alone use digital devices.
We should be educating children to understand the ways in which corporations, and government­
enabled  technological  systems,  are  currently  unequal.  The  very  metaphor  of  ‘connection’  is
misplaced  if  some  families  are  being  forced  to  connect  by  governments  who  wish  to  please
technology  companies,  but  to  children’s  detriment. We must  recognise  the  dangerous  rhetorics
and propaganda that preface and accompany large­scale digitisation of nations and economies.
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